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…zet: Hatay yšresinde yapÝlan •alÝßmalarda šncelikle Karabaß lavantanÝn yoÛun olarak yetißtiÛi yerler belirlenmißtir. Bu yerlerden biri
sahil kesiminde (IßÝklÝ) diÛeri ise i• kesimde bulunan (NarlÝca) iki lokasyondan alÝnan •eliklerin kšklenme durumlarÝ incelenmißtir.
Denemede kullanÝlan •eliklere IBAÕin 1 000, 2 000 ve 4 000 ppmÕlik dozlarÝ uygulanmÝß ve hi• IBA uygulanmayan •elikler kontrol
olarak kullanÝlmÝßlardÝr.
IßÝklÝ kšyŸnden alÝnan bitkilerin kšklenme oranlarÝ NarlÝcaÕdan alÝnan bitkilerden daha yŸksek olmußtur. Hormon dozlarÝ da
kšklenmeyi olumlu etkilemiß ve her iki lokasyondan alÝnan •eliklerde de uygulanan IBA konsantrasyonlarÝndaki artÝßa baÛlÝ olarak
kšklenme yŸzdesi, kšk uzunluÛu ve kšk sayÝsÝ artmÝßtÝr. En yŸksek kšklenme oranÝ (% 70) IßÝklÝ kšyŸnden alÝnan ve 4 000 ppm IBA
uygulanan •eliklerden elde edilmißtir.
Anahtar SšzcŸkler: Karabaß lavanta, Lavandula stoechas L., IBA, •elik, kšklenme, •oÛaltma.

The Effects of Different Locations and Hormone Doses on the Rooting of Cuttings of Karabaß
Lavender (Lavandula stoechas L.) Grown in the Flora of Hatay
Abstract: The intensive growing areas of Karabaß lavender were first determined in the province of Hatay. The rooting capabilities
of the cuttings of Karabaß Lavender which were gathered from different locations, one (IßÝklÝ) on the coast of Mediterranean and
the other one (NarlÝca) near Antakya, were investigated. The cuttings were treated with 1 000, 2 000 and 4 000 ppm IBA doses
and the cuttings with no IBA treatment were used as control. The effects of IBA on rooting were investigated.
The rooting ratios of the cuttings gathered from IßÝklÝ were higher than those of the cuttings gathered from NarlÝca. The hormone
doses positively affected the rooting of cuttings gathered from both places, and the rooting ratios, the length of roots and the
number of roots per cutting increased with the hormone doses. The highest rooting ratio (70%) was obtained from the cuttings
gathered from IßÝklÝ, treated with 4000 ppm IBA dose.
Key Words: Lavender, Lavandula stoechas L., IBA, cutting, rooting, propagation.

Giriß
Kškeni Akdeniz Bšlgesi olan lavanta bir •ok
šzelliÛinden dolayÝ geniß bir kullanÝm alanÝna sahiptir.
GŸzel kokusu nedeni ile parfŸmeri ve kozmetik sanayinin
yanÝ sÝra sinir yatÝßtÝrÝcÝ ve aÛrÝ giderici šzelliklerinden
dolayÝ ila• sanayinde de geniß šl•Ÿde kullanÝlmaktadÝr
(1,2). Lavanta •i•eklerinin i•erdikleri luteolin tipi
flavanoidler bakteroistatik ve spazmolitik etkiye
sahiptirler (3). AyrÝca bŸnyesinde β-pinen, linalool,
campher, terpineol, linalyl asetat, kafur, borneol, fenkan

ve cineol gibi bileßikler taßÝyan u•ucu yaÛÝ yakÝcÝ, lezzetli
ve a•Ýk sarÝ renkli bir sÝvÝdÝr (2,4).
Yurdumuzda lavantalarÝn deÛißik tŸrleri Ÿzerinde
araßtÝrmalar yapÝlmÝßtÝr. Ancak yapÝlan araßtÝrmalarÝn
bŸyŸk •oÛunluÛu L. officinalis tŸrŸ Ÿzerinde
yoÛunlaßmÝßtÝr. …rneÛin Bornova ekolojik koßullarÝnda
yapÝlan araßtÝrmalarda lavanta bitkisinin iyi adapte
olabildiÛi ve diÛer agroteknik yšntemlerle verimin daha
da artÝrÝlabileceÛi bildirilmektedir (5). Yine Bornova
ekolojik koßullarÝnda yŸrŸtŸlen diÛer bir araßtÝrmada
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lavantanÝn sulama yapÝlmaksÝzÝn yetißtirilebileceÛi ayrÝca
azotlu gŸbrelemenin verimi artÝrdÝÛÝ bildirilmektedir (6).

yapraklarÝnda u•ucu yaÛ miktarlarÝ belirlenmiß ve Tablo
1Õde gšsterilmißtir.

Yurdumuzda bir ka• tŸrŸ doÛal olarak yetißen
lavantanÝn Lavandula stoechas subsp. stoechas alt tŸrŸ,
HatayÕda 100 ile 700 m yŸksekliklerde doÛal olarak
yetißmektedir. Akdeniz Bšlgesinde yaygÝn olarak gšrŸlen
bu tŸr 45-50 cm yŸkseklikte, tŸylŸ, kuvvetli kokulu,
•alÝmsÝ ve •ok yÝllÝk bir bitkidir. Bu tŸrŸ diÛer tŸrlerden
ayÝran en belirgin šzellik •i•ek sapÝnÝn 0,5-2,5 cm
arasÝnda olmasÝ ve sÝk dizilmiß bir •i•ek durumuna sahip
olmasÝdÝr (2, 7).

Her iki lokasyondan da •elikler aynÝ zamanda ve Þubat
ayÝnda alÝnmÝßtÝr. YarÝ odunsu ve yapraklÝ olarak
hazÝrlanan •elikler sera koßullarÝnda kšklendirme
ortamÝna alÝnmÝßlar ve on hafta sonra sškŸlerek
incelenmißlerdir. Denemede kšklendirme ortamÝ olarak
bir kÝsÝm perlit, iki kÝsÝm volkanik tŸf karÝßÝmÝ
kullanÝlmÝßtÝr. ‚elikler, bir yaprak ÝslaklÝÛÝ kontrol cihazÝ
ile kontrol edilen ve % 75 yaprak nemine ayarlÝ mistleme
ile sulanmÝßlardÝr.

Lavandula stoechas L. tŸrŸnŸn yaprak ve •i•eklerinden
elde edilen u•ucu yaÛÝn kokusu hoß olmadÝÛÝndan, esansÝ
parfŸmeri sanayinden ziyade eczacÝlÝkta aÛrÝ kesici,
antiseptik, yara iyi edici, yatÝßtÝrÝcÝ, balgam sšktŸrŸcŸ,
idrar yollarÝ iltihaplarÝnÝ giderici, egzama yaralarÝnÝ iyi
edici, sinir ve kalp kuvvetlendirici gibi etkilerinden
yararlanÝlmaktadÝr (2, 8).

Denemede kšklenmeyi teßvik edici hormon olarak
Indole 3-butirik asit (IBA) kullanÝlmÝßtÝr. Üki farklÝ
lokasyondan alÝnan •elikler Ÿzerinde 1 000, 2 000 ve 4
000 ppm IBA dozlarÝ 5 sn. sŸre ile uygulanmÝß ve hi• IBA
uygulanmayan •elikler kontrol olarak kullanÝlmÝßlardÝr.
TesadŸf parselleri deneme desenine gšre her tekerrŸrde
20 •elik olacak ßekilde, 3 tekrarlamalÝ olarak kurulan
denemede •eliklerin tŸmŸ incelenerek kšklenme oranÝ
(%), kšk uzunluÛu (cm) ve kšk sayÝsÝ (adet/•elik)
belirlenmiß ve istatistiki deÛerlendirmeler yapÝlmÝßtÝr.

Hatay yšresinde halk arasÝnda ÒSÝttÝhotuzÓ olarak
isimlendirilen bu lavanta tŸrŸnŸn •i•ekleri kurutularak
kÝßÝn nezle olunduÛunda yakÝlarak tŸtsŸ (pohur) gibi
kullanÝlmaktadÝr. Bunun yanÝsÝra, ßeker hastalarÝ
tarafÝndan bitkisel •ay olarak da tŸketilmektedir. AyrÝca
idrar arttÝrÝcÝ ve romatizmal aÛrÝlarÝ dindirici šzelliklere de
sahiptir. KaßÝntÝ giderici olarak •i•ekleri dÝßtan
kullanÝlmaktadÝr.
Bu •alÝßmada Hatay yšresinde doÛal olarak bulunan
Karabaß lavantanÝn (Lavandula stoechas subsp. stoechas
L.) •elikle •oÛaltma olanaklarÝ ve •elikle •oÛaltmada
bitkilerin yetißtikleri lokasyonlara gšre farklÝlÝk olup
olmadÝÛÝ araßtÝrÝlmÝßtÝr.
Materyal ve Metod
Karabaß Lavanta (Lavandula stoechas subsp. stoechas
L.) Hatay yšresinde doÛal olarak •ok yaygÝn bir ßekilde
bulunan bir bitkidir. YapÝlan survey ve araßtÝrma
gezilerinde, šzellikle Antakya civarÝndaki ve Üskenderun
sahil kesimindeki makilik alanlarda bol miktarda
bulunduÛu saptanmÝßtÝr. Bu yšreler i•inde šzellikle sahil
kesiminde ÜskenderunÕa baÛlÝ IßÝklÝ kšyŸ, i• kesimde ise
AntakyaÕya baÛlÝ NarlÝca beldesi bitkinin doÛal olarak en
yoÛun bulunduÛu yerler olarak belirlenmißtir. Belirlenen
yšrelerden, deniz kenarÝnda bulunan IßÝklÝ kšyŸnden
alÝnan bitkiler deniz seviyesinden 230 m yŸkseklikte
ormanlÝk bir alanda yetißmektedir. AntakyaÕya baÛlÝ
NarlÝca beldesinden alÝnan bitkiler ise deniz seviyesinden
190 m yŸkseklikte ve makilik bir alanda yetißmektedir.
Her iki yšreden alÝnan bitki šrneklerinde •i•ek ve
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Bulgular ve TartÝßma
Kšklenme OranÝ
Belirlenen yšrelerden alÝnan •eliklerin farklÝ IBA
konsantrasyonlarÝnda kšklendirilmeleriyle elde edilen
verilerin a•Ý transformasyon deÛerleri belirlenmiß ve bu
deÛerler ile yapÝlan varyans analizleri neticesinde yšreler
ve IBA konsantrasyonlarÝnÝn kšklenme yŸzdesi Ÿzerine
etkisi p<0.01 seviyesinde šnemli, ikili interaksiyonlarÝ ise
p<0.05 seviyesinde šnemli bulunmußtur.
Elde edilen veriler, IßÝklÝÕdan alÝnan •eliklerin NarlÝcaÕya
gšre daha yŸksek kšklenme oranÝna sahip olduÛunu
gšstermißtir. IBA konsantrasyonlarÝnÝn kšklenme oranÝ
Ÿzerine etkisi incelendiÛinde ise IBA konsantrasyonundaki
artÝßÝn •eliklerin kšklenmesini olumlu yšnde etkilediÛi
gšrŸlmektedir. Kšklenme oranÝ bakÝmÝndan en yŸksek
deÛerler IßÝklÝ kšyŸnden alÝnan ve 4 000 ppm IBA
konsantrasyonuna tabi tutulan •eliklerden alÝnmÝßtÝr (%
70) (Tablo 2).
Tablo 1.

Lokasyon
IßÝklÝ
NarlÝca

Hatay yšresinde iki farklÝ lokasyondan alÝnan lavanta
bitkilerinde u•ucu yaÛ oranlarÝ (%).

Yaprak

‚i•ek

0.78
1.12

1.10
0.88

F. AYANOÚLU, A. MERT, A. KAYA

Kšk sayÝsÝ bakÝmÝndan en yŸksek deÛerler 12.24
adet/•elik ile IßÝklÝ yšresinden alÝnan ve 4000 ppm IBA
konsantrasyonu uygulanan •eliklerden elde edilmißtir
(Tablo 2). Genel olarak IßÝklÝ yšresinden alÝnan •eliklerin
kšk sayÝlarÝ NarlÝca yšresinden alÝnan •eliklere gšre daha
fazla olmußtur. IBA konsantrasyonlarÝ da kšk sayÝsÝnÝ
olumlu ßekilde etkilemiß ve kšk sayÝsÝ IBA
konsantrasyonundaki artÝßa baÛlÝ olarak artmÝß ve en
dŸßŸk deÛerler IBA uygulanmayan •eliklerden alÝnÝrken en
yŸksek deÛerler 4 000 ve 3 000 ppm IBA uygulanan
•eliklerden elde edilmißtir.

Kšk UzunluÛu ve Kšk SayÝsÝ
Üki farklÝ lokasyonda yetißen Lavandula stoechas
subsp. stoechas L. bitkilerinden alÝnan •eliklerin kšk
uzunluÛu Ÿzerine lokasyonlarÝn ve farklÝ IBA
konsantrasyonlarÝnÝn etkisini araßtÝrmak amacÝyla yapÝlan
varyans
analizlerinde
lokasyonlarÝn
ve
IBA
konsantrasyonlarÝnÝn ana etkileri p<0.01 seviyesinde
šnemli bulunurken ikili interaksiyonlarÝn etkisi šnemsiz
bulunmußtur.
Kšk uzunluÛuna ait en yŸksek deÛerler 11.12 cm ile
IßÝklÝÕdan alÝnan ve 4 000 ppm IBA konsantrasyonuna tabi
tutulan •eliklerden alÝnmÝßtÝr (Tablo 3). Genel olarak
IßÝklÝÕdan alÝnan •eliklerin kšk uzunluklarÝ NarlÝca Ôdan
alÝnan •eliklere gšre daha uzun olmußtur. Yine kšk
uzunluÛu, uygulanan IBA konsantrasyonu artÝßÝna baÛlÝ
olarak artmÝß ve en yŸksek deÛerler 4 000 ppm IBA
konsantrasyonu uygulanan •eliklerden elde edilmißtir.

Sonu• olarak bir •ok sŸs ve bah•e bitkisinin •elikle
•oÛaltÝlmasÝnda kšklenmeyi teßvik edici bir madde olarak
kullanÝlan IBA, bazÝ tÝbbi ve aromatik bitkilerin •elikle
kšklendirilmesinde de baßarÝ ile kullanÝlmÝßtÝr.(9, 10)
Benzer ßekilde, IBA uygulamasÝ Lavadula stoechas subsp.
Stoechas L. •eliklerinin kšklenmesi Ÿzerine de olumlu etki
yapmÝß ve IBA konsantrasyonu arttÝk•a •eliklerin gerek
kšklenme oranlarÝ gerekse kšk uzunluklarÝ ve sayÝlarÝ
artmÝß ve en yŸksek deÛerler 4 000 ppm IBA
konsantrasyonundan elde edilmißtir.

Kšk sayÝsÝ bakÝmÝndan ise yine kšk uzunluÛuna benzer
bir durum sšz konusu olmuß ve varyans analizleri
neticesinde •elik alÝnan lokasyonlarÝn ve IBA
konsantrasyonlarÝnÝn ana etkileri p<0.01 seviyesinde
šnemli bulunurken ikili interaksiyonlarÝn etkisi šnemsiz
bulunmußtur.

FarklÝ lokasyonlardan alÝnan bitkilerin kšklenme
oranlarÝnÝn farklÝ olmasÝ bŸyŸk ihtimalle bu iki

IBA
Konsantrasyonu

Lokasyonlar
IßÝklÝ

NarlÝca

Ortalama

0 ppm IBA
1000 ppm IBA
2000 ppm IBA
4000 ppm IBA
Ortalama

30.0(29.70) bc
46.6(42.99) ab
36.6(30.62) b
70.0(56.79) a
45.8(40.03)

0.0(0.00) d
6.6(8.85) cd
36.6(33.63) b
33.3(26.70) bc
19.1(17.29)

15.0(14.85)
26.6(25.92)
36.6(32.13)
51.6(41.74)

EGF (0.05)

Tablo 2.

FarklÝ yšrelerden alÝnan
Karabaß lavanta •eliklerinde
kšklenme oranÝ (%).

Tablo 3.

FarklÝ yšrelerden alÝnan
Karabaß lavanta •eliklerinde
IBA konsantrasyonlarÝna gšre
kšk uzunluÛu ve kšk sayÝsÝ.

20.11

Parantez i•indeki deÛerler a•Ý transformasyon deÛerlerini gšstermektedir.

IBA
Konsantras

Kšk UzunluÛu (cm)
Lokasyonlar
IßÝklÝ
NarlÝca
Ort.

Kšk SayÝsÝ (adet/•elik)
Lokasyonlar
IßÝklÝ
NarlÝca
Ort.

0 ppm
1000 ppm
2000 ppm
4000 ppm
Ort.

4.94
6.66
6.80
11.12
7.38 a

0.00
1.28
4.14
3.14
2.14 b

2.47 c
3.97 bc
5.47 ab
7.13 a

6.97
9.60
9.75
12.24
9.64 a

EGF (0.05)

1.693

2.394

2.698

3.815

0.00
3.00
8.53
6.83
4.59 b

3.48 b
6.30 ab
9.14 a
9.54 a
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lokasyondan alÝnan bitkilerin farklÝ genotipe sahip
olmalarÝndan kaynaklanabileceÛi gibi IßÝklÝÕda yetißen
bitkilerin deniz kenarÝnda ve daha uygun yetißme
ortamÝnda bulunmalarÝ ve dolayÝsÝyla kšklenme i•in
gerekli besin maddesi birikiminin fazla olabileceÛinden de

kaynaklanabileceÛi dŸßŸnŸlmektedir. Nitekim •elikle
kšklendirmede kšk taslaÛÝ olußumunun •ok a•Ýk
olmamakla birlikte genetik yapÝ yanÝnda bitkinin
karbonhidrat birikimi ve besin element i•eriÛi ile yakÝndan
ilgili olduÛu belirtilmektedir (11).
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